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typically  generate  both  economic  and  social  impacts.  Yet  the  role  and  contributions  of  these 
organisations to regional development have largely been overlooked.   
This  preliminary  study  is  an  early  attempt  to  explicitly  explore  the  role  of  social  enterprises  in 
regional  development.    Focusing  on  North  West  Tasmania,  an  isolated  and  predominately  rural 
region, this study examines three social enterprises based in the region and the nature of their social 
and economic impacts. 
The  three  social  enterprises  include  an  established  group of disability  services  enterprises with  a 
new proprietary product  (Devonfield Enterprises), a new community‐based  food  security  initiative 
(Produce to the People Tasmania), and a long running community festival and market (the Wynyard 







































private  sector,  philanthropists  and  the  general  public,  each  of  which  has  acknowledged 
social/market  ‘gaps’, and a need  to address  these gaps with effective  long‐term,  financially viable 
solutions.   While  social enterprises present one potential  response  to unmet needs,  there  is  little 




on  top‐down  development.    Even  when  policy  attention  has  turned  to  bottom‐up  regional 
development  approaches,  both  regional  development  theory  and  practice  have  tended  to  focus 
narrowly on the economic aspects of regional strength.  This has led, on the one hand, to a tendency 
to overlook  local assets and dynamics  in general, and on  the other,  to particularly overlook  those 
aspects of regional dynamics that sit beyond the obvious mainstream firms and industries.   
Social  enterprises,  as businesses  that operate  for  a  social purpose,  are  an  important  attribute of 




hand, promises  to more  clearly  illuminate  the  role  that  social enterprises may be playing  in  gap‐
filling in particular local and regional contexts.  
Accordingly,  this preliminary study examines  the  role of social enterprise  in  regional development 
through  case  studies  of  three  social  enterprises  in North West  Tasmania.    The  three  case  study 
enterprises  –  Devonfield  Enterprises,  Produce  to  the  People  Tasmania,  and  the  Wynyard  Tulip 
Festival – operate  for different purposes,  in different markets, and at different business  life‐cycle 
stages.   Their commonality, however,  is  that  they operate  in  the  region of North West Tasmania, 
where their clear social objectives are both  informed by, and contribute  to meeting, unmet needs 
within local communities.  
The  following  sections  of  this  report  provide  a  brief  overview  of  the  three  case  study  social 
enterprises examined (Section 2), and some of the key findings from a cross‐case comparison.  These 
include findings on the  identity and ownership of these organisations as social enterprises (Section 
3),  their mission and  role  (Section 4),  the operating environment and  resourcing of  their activities 
(Section  5),  and  their  identified  regional  development  impacts:  social,  economic,  cultural  and 
environmental  (Section 6).      Section 7 discusses  challenges  faced by  social  enterprises, while  the 







• Devonfield  Enterprises  –  a  training  and  services  based  organisation  which  creates  local 
















DE’s Doorways program  involves  tailored  training  to help  school  leavers with disabilities or  facing 
labour  market  challenges  transition  into  the  workplace.    A  combination  of  clear  social  goals 
underpinned  by  financially  profitable  business  operations  has  provided  a  valuable  platform  for  a 
two‐way exchange, where DE responds to community needs by providing services to those  requiring 
assistance, and  the community  responds by  supporting  the businesses established.   Benefits  from 






Produce  to  the People Tasmania  (PTTP)  started  in early 2009,  in  the North West  town of Burnie.   
Inspired by an excess of tomatoes  in founder Penelope Dodd’s backyard, she  looked at ways spare 
produce could be allocated to those  in need.     A growing (re‐)distribution channel resulted,  initially 
covering  three  areas  in  the North West Tasmania  region.   Members of  the  community,  including 


















boot  sale,  was  subsequently  introduced  to  help  fund  the  festival,  and  gradually  became  an 









Social  enterprise  is broadly defined  as  an organisation  that  exists  to  fulfil  a public or  community 










While  community  benefit  objectives  are  clearly  established  within  each  of  the  three  cases,  it  is 
interesting to note that all three organisations were uncertain whether their organisation could be 
considered  as  a  social  enterprise,  or  the  extent  to  which  it  could  be  considered  as  such.    This 
uncertainty reflects several issues, including: 













While  formal ownership of each  social enterprise  took different  legal  forms,  informal  ‘ownership’ 
was also evident.   Such notions of ownership  related  to people within  the  community  identifying 
with  and  supporting  the  enterprise  or  its  initiatives.    ‘Ownership’  in  an  informal  sense was  also 





In  the  context  of  the  early‐stage  social  enterprise,  growth  opportunities  involving  other 
organisations  had  the  potential  to  change  the  ‘identity’  and  ‘ownership’  of  the  project.    These 



















• looking after the community  ‘because’  in the words of one  interviewee,  ‘  I don’t think we 
do’; and  





This  community  focus  reflects  a  purposeful  initiative  to  build  a  sense  of  community  and  include 
those who may otherwise be excluded (e.g. long‐term unemployed people, people with a disability, 
those in need of food or assistance, or wanting to belong).  In the context of regional development, 




communities  and  regions.  Yet  each  of  the  social  enterprises  that  participated  in  this  research 
identified  local  and  regional  communities  as  both  their  primary  beneficiaries  and  their  primary 
markets. While a number of Tasmanian social enterprises do access markets further afield (Eversole 
&  Eastley  2011),  many,  such  as  these  three,  are  deeply  embedded  in  their  local  and  regional 
economies.    The  case  studies  suggest  that  social enterprises’  role  in  regional economies  is  to  re‐
assess  the  idea  of  ‘value’,  invest  directly  in  communities,  and  generate  returns  (both  social  and 





While  the  size  and  age  of  each  of  the  three  case  study  organisations  is  clearly  different,  it  is 





enterprises, organisations,  individual volunteers), and an understanding of  the  importance 
of these relationships to make the organisation operate effectively; and 
• cooperation  and  knowledge‐sharing  in  order  to  access  resources  inside  and  outside  the 
region. 
 
Essentially,  each  of  these  resources  are  intangible,  indicating  the  importance  of  non‐financial 
resources  which  are  developed  internally,  rather  than  tangible  resources  being  purchased  or 
acquired.   Further, some of  these  resources are able  to be accessed by social enterprise  founders 
both  locally  and  remotely  (in  virtual  markets).    In  terms  of  what  resources  were  considered 

















The  concern  raised  was  one  of  ‘burn‐out’,  not  in  pursuing  social  objectives,  but  in  having  to 
continually find time to pursue funding –a necessary process to ensure ongoing operations in each of 
the  enterprises  to  different  degrees.      The  two  more  mature  social  enterprises,  however,  were 
generating  income  through other means: a  local market, and commercial business activities which 
generated profits to fund expansion and new activities.  Within these cases, ‘burn‐out’ in relation to 
pursuing funding was not a concern. 
The difference between  the early‐stage and mature social enterprises  is perhaps a  function of  the 





This  strategy  of  a  establishing  a  strong  financial  position  as  a  foundation  for  developing  social 
business operations provided the opportunity and flexibility for one of the organisations in particular 
to undertake new projects, and has allowed  them  to develop without  funding being an overriding 




While  a  focus  on  social  objectives  is  central  to  each  of  the  social  enterprises  examined,  findings 
highlight  the  importance  of  balancing  social  and  financial  aspects  of  the  business.    This  balance 
ensures the long‐term sustainability of the operations, but also highlights the benefits of being able 
to  focus  on  and  expand  the  operations,  where  they  are  underpinned  by  a  solid  financial  base.  
















• reinforcing  a  sense  of  community  by  encouraging  people  to  give,  belong,  connect,  and 
participate; 
• educating  those  within  the  community  about  the  opportunity  to  give,  and  building 
awareness around those who are in need of assistance; 





direct  contributions  –  purchase  of  inputs  from  other  local  businesses,  creation  of 
employment  and  employment  pathways  within  the  regional  labour  market, 
payment of salary and wages, consequent tax revenues generated for government,  
indirect  contributions  –  flow‐on  effects  of  increased  spending,  trade,  and  tourism  in  the 
region;   
• contributing to business activity in the region, through cash and non‐cash transactions: 
cash  transactions  –  e.g.  revenues  and profits  reinvested  from  social  enterprises’ business 
operations,  
non‐cash  transactions  –  e.g.  economic  activity  generated  through  volunteer  activities  and 
donations of goods; 













through  processes  of  donating  goods  and  services), making  the  social  and  economic  benefits  at 
times difficult to quantify.  While calculating the benefits and their ultimate community and regional 



























This  preliminary  study  has  provided  some  insights  into  the  role  of  social  enterprise  in  regional 
development,  through  an  analysis  and  comparison  of  personal  experiences  of  those  involved  in 
















Given  the  increasing attention being given  to  social enterprise by government,  the private  sector, 





















Devonfield  Enterprises’  (DE)  operations  involve  providing  services  to  people  with  disabilities; 
responding  to  community  needs.    Through  training  and  support,  DE’s  programs  involve  helping 




DE  began  in  the  late  1950s  in  response  to  a  need  for  families  and  parents  of  children  with 
intellectual disabilities.   A  local doctor disagreed with  the  traditional approach of sending children 












The  Doorways  program,  introduced  in  2000,  is  managed  within  DE’s  employment  and  training 
department, and provides training to people with disabilities as they transition from school to open 





The  Doorways  program  was  implemented  and  gradually  refined  to  be  made  available  to  larger 
groups.  




The  initial  purpose  of DE’s  operations was  to  provide  a  local  facility  for  families  and  parents  of 
children  with  disabilities,  responding  to  community  needs.    As  new  needs  were  identified,  DE’s 
operations  continued  to  grow,  extending  to  long‐term  unemployed  people,  indigenous  people, 
school  leavers,  and  those  not  engaging with  the  community.    Its  success  is  attributed  in  part  to 
tailoring  services  to  the needs of  the  individual, a holistic approach  (involving mentoring  for both 
work and life skills), and an emphasis on gradual change. 








We...make  sure  that we  do not  lose  sight of what we’re here  for...to provide  services  in 




DE’s Doorways program  targets a  range of people  (e.g. people with disabilities,  indigenous,  long‐
term unemployed)  in developing skills and competencies so that they can transition towards open 










(e.g.  commercial  businesses  such  as  gardening,  catering,  forestry,  hospitality,  administration, 
accommodation  services, and  training), and a  valuable platform  for  community development and 
exchange.    Although  DE’s  activities  have  grown  to  cover  North  and  North‐west  Tasmania,  its 
programs are mobile, and can easily be transferred to other locations.  Moreover, its profile extends 
nationally and internationally, as a result of its successful operations.   Both the organisation and the 
Doorways program have been  recognised nationally,  receiving  various  awards  including  the 2008 
Business Services Excellence Award for innovation.   
 
DE  has  approximately  150  staff,  including  part‐time  and  casual  employees.    Important  resources 
include  a  strong organisational  culture  fostered by management  and  staff determined  to make  a 
difference,  and  a  Board  of  Directors who  are  ‘keen  to  look  outside  the  box’; willing  to  take  on 




Through  its  range of activities, DE has established a profitable business which underpins  its  social 
initiatives.  Funding is obtained from a range of sources including grants, government contracts, and 















the  opportunity  for  increased  independence.      By  actively  participating,  contributing,  and  being 










generated  by  DE’s  own  operations,  the  engagement  of  other  businesses  in  the  region,  and  the 
opportunity  costs  (in particular  social  costs)  forgone  through  training  and  employing people who 
may otherwise have been unemployed.  There is also an awareness of giving back to the community.   
The community supports us so we strive to support the local community.  We spend a lot of 

































Produce  to  the People Tasmania  (PTTP)  started  in early 2009,  in  the North‐West  town of Burnie.   
Spawned by an excess of tomatoes in founder Penelope Dodd’s backyard, she looked at ways spare 
produce could be allocated to those  in need.     A growing (re‐)distribution channel resulted,  initially 
covering  three  areas  in  the North‐West  Tasmania  region.   Members of  the  community,  including 
small  and  large  businesses,  gradually  became  involved,  donating  excess  produce  at  designated 
locations.   The program of  ‘grow, gather, give’ has utilised otherwise unused resources to address 





I  had  too many  tomatoes  in my  backyard  garden  one  year  and  couldn't  give  them  away 
because  everybody  else  seemed  to  have  too many  tomatoes  as well  (P.  Dodd,  personal 
communication, June 2011).   
 
Online  research  revealed  an  organisation  in  San  Francisco  which  had  established  a  produce  re‐
distribution channel for those in need, and Penelope contacted the founder for advice.  




While  the  program  involved  (re‐)distributing  excess  produce,  the  program’s  mission  had  a  clear 
community focus.   
You  hear  stories  here  of  the  cauliflowers were  too  creamy  in  colour  so  the  supermarket 
wouldn't take them... so that's kind of what  it's about. It's about capturing that waste...But 
also  building  that  community  capacity  involvement  where  it  makes  people  feel  good 
because they're helping each other out. 
 







• training  ‐  involving  those  in employment  training programs  to help build snack gardens  in 
local primary schools;  



















The program  initially  started with produce donated by  individuals.   However,  a  growing program 
profile resulted in increased volumes of produce, with local farmers becoming involved.  Continued 
growth, however, meant funding beyond donated goods and service was required.   PTTP  looked at 
government  grant  opportunities  and  Penelope  balanced  her  time  between  the  operations  and 
applying for additional grant funding. 
 
Developing  the program was  a  steep  learning  curve, with  time  spent on building  awareness  and 
relationships.   












The  benefits  of  the  program  include  building  ‘community  capacity’,  re‐connecting  and  actively 












A number of opportunities have been  identified as part of PTTP’s plans for growth.   These  include 
expansion  to other  regions,  accessing  surplus  food  from  supermarket  chains, using  spare  land  to 
grow produce, and teaching people how to cook with the produce provided. 














Following  the  interview with Penelope, a call  from  the State Premier’s office confirmed PTTP had 












Wynyard  tulip  festival  (WTF) started  in  the early 1990s,  for  the purposes of building a community 
event around a  local tulip farm  in bloom each spring. Local weekend markets which began as a car 
boot  sale  were  subsequently  introduced  to  help  fund  the  festival,  and  gradually  became  an 








One of  the biggest  tourist attractions  [at  that  time of year] was the  tulips...So why not do 
something around it? (WTF Committee member, personal communication, June 2011).   
 




Concerns  regarding  funding  for  public  liability  insurance  for  the  festival  were  addressed  by 
establishing  local weekend markets.   The fundraiser  ‘sausage sizzle’ markets began as a fortnightly 
car  boot  sale,  and  gradually  developed  in  size,  with  up  to  120  stalls.    Despite  its  ‘very  small 
beginnings’  and  various  challenges  along  the  way,  the  markets  grew  to  become  a  social  and 
economic forum for locals and visitors to meet and connect. 




The  initial purpose of  the  festival was  to add a community event  to an existing  tourist attraction.  



































festival.   However  revenue  from  the weekend markets provided only partial  funding, with Council 
accessing  additional  funds  in  the  range  of  $30,000‐$35,000  p.a.  from  other  sources  (e.g.  Council 
rates).  The need for ongoing financing resulted in different views regarding the value of the festival.   












Identity and  regional profile were considered  important benefits as  the  festival was viewed as an 
icon.  ‘It  puts  us  on  the  map  a  little  bit’.  Further,  the  value  of  volunteering  –  both  the  intrinsic 
benefits, as well as the need to teach future generations about the importance of volunteering, were 
identified as important benefits. 














Opportunities  for  the  festival’s  future  under  new  management  include  a  more  resourced  and 
professional approach, including identifying the resulting economic benefits. 
It's evolved and it's still evolving and is very popular. I'd hate to see it end. I don't want it to 
end, but I'm just wondering does it have a [finite] life. 
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